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Abstrakti
Në ditët e sotme, shumë ekonomi të botës funksionojnë në bazë të principeve të
ekonomisë së tregut, por këto ekonomi janë në shumicën e rasteve indirekt të kontrolluara nga
një faktor tjetër, shteti, që i bënë këto ekonomi jo më ekonomi të pastërt tregu. Kur ky faktor
intervenon në ekonominë e vendit, atëherë kjo ekonomi thirret ekonomi e përzier. Shumë dijetar
dhe ekonomistë të njohur janë munduar të definojnë ekonominë e tregut, por edhe shumë
ekonomistë të tjerë argumentojnë se në botën reale nuk ka ekonomi të pastërt të tregut; në rast të
devijimit të dukshëm të ekonomisë nga ekuilibri, qeveria duhet të ndërhyjë që ta sjellë
ekonominë në ekuilibër. Ekonomia e tregut mund të analizohet në kuptimin e ngushtë dhe atë të
gjerë. Në kuptimin e gjerë apo makroekonomik, tregu merret me ekuilibrin e ekonomisë
agregate, pasi që luhatjet në investime, papunësi, nivel të çmimeve etj., e devijojnë ekonominë
nga ekuilibri i saj. Në kuptimin e ngushtë apo mikroekonomik, tregu përcaktohet në vendin ku
shitësi apo ofertuesi takon blerësin apo kërkesën.
Çdo ndryshim në aspektin makroekonomik (investime të pakta, papunësi e madhe etj)
mund të ketë efekt direkt në aspektin mikroekonomik (rënie te kërkesës për produkte të
ndryshme, apo rënie e ofertës apo prodhimit të produkteve të ndryshme). Për të përcaktuar
ekuilibrin e ekonomisë së tregut duhet analizuar me kujdes faktorët që mund ta devijojnë
ekonominë nga ekuilibri. Për këtë arsye ky punim do të tentoj të spjegoj, tregun në tërësi, ndarjet
e ekonomisë së tregut (makro- dhe mikroekonomi), faktorët që devijojnë atë nga ekuilibri, si dhe
ideologjitë dhe teoritë e ekonomistëve të mëhershëm për të sjell ekonominë në ekuilibër në rast
të devijimit.
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1

HYRJE
Tregu në ekonomi është vendi ku bëhen vendimet për sa i përket investimeve, prodhimit,

dhe shpërndarjes së produkteve dhe shërbimeve të cilët jan të bazuar në ofertën dhe kërkesen, si
dhe çmimet e këtyre produkteve dhe shërbimeve janë të vendosura në bazë të sistemit të lirë të
çmimeve. Shumica e tregjeve ekonomike përmbajnë një shkallë të ekonomisë së planifikuar ose
ekonomi e drejtuar nga shteti, kështu që këto ekonomi klasifikohen si ekonomi të përziera.
Në botën reale, ekonomitë e tregut nuk ekzistojnë në formën e tyre të pastërt, pasi që
qeveria apo shoqëria intervenon në rregullimin e atyre, që do të thotë se këto ekonomi të tregut
nuk lejohen plotësisht t’i vet-përshtatën situatës nga forcat e tregut. Termi tregu i lirë përdoret
shumë herë si sinonim i ekonimisë se tregut. Termi ekonomi e tregut ka dallim kur përdoret në
raste të ndryshme.1
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një ekonomi të perzier, pasi që qeveria intervenon
çdoherë kur ekonomia e vendit devijon nga ekuilibri, por në të njëjtën kohë thirret ekonomi e
tregut. Ekzistojnë pikëpmaje të ndryshme se sa duhet qeveria të intervenoj në ekonominë e tregut
dhe ti adresoj pabarazitë që ndodhin në treg. Ekonomia e tregut mund të analizohet thellësisht
duke përdorur mikroekonominë dhe makroekonominë. Këto jan dy kategori kryesore në fushën e
ekonomisë.
Makroekonomia ka origjinën që nga studimi i cikleve të biznesit si dhe teorisë monetare.
John Maynard Keynes, i cili ishte një ideologjist i famshëm në fushën e makroekomisë, i’u
kundërpërgjigj teorivë të mëhershme duke formuluar teorin e tij që përshkruan ekonominë në
tërësi, në mënyre agregate, se sa në atë individuale, ose mikroekonomike. Keynes tentoi të sqaroj
papunësin dhe recesionin. Ai argumentoi se njerëzit dhe bizneset mbajnë para kesh, dhe i
neglizhojnë investimet gjatë fazës së recesionit.2
Teoria e Keynsianëve e bëri jo valide teorin e mëhershme të Klasikëve, të cilët menduan
se tregjet gjithmonë “pastrojnë”, duke mos lënë produkte tepricë. Keynes argumentoi që në raste
recesioni, qeveria duhet të ndërhyjë dhe ta rregulloj ekonominë duke e sjellur atë në pikën e
1

Ahmet Mancellari, Sulo Handeri, Dhori Kule, Stefan Qirici. Hyrje ne Ekonomi. fq. 24-26
Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer. Makroekonomia. Banka boterore dhe Departamenti i Ekonomise Insituti
Massachusetts i Teknologjise. fq. 107
2
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ekuilibrit. Ndërsa Klasikët argumentojnë, qe ndërhyrja e qeverisë në raste recesioni është e
panevojshme sepse nuk e zgjedh problemin e recesionit. Kështu që, makroekonomia merret me
tregun në përgjithësi; merret me papunësinë në aspektin agregat, inflacionin, rritjen e çmimit të
parasë, kërkesën agregate, ofertën agregate, investime, dhe përfshirjen e rregullave të qeverisë.
Të gjitha këto komponentë së bashku e përbëjne makroekonominë. Ekonomia agregate nuk do të
jetë gjihtmonë në ekuilibër pasi që njëri nga këta faktor do ta devijoj ekonominë në një drejtim
apo tjetrin.
Në anën tjetër, mikroekonomia analizon sjelljen e një individi në ekonomi: firmat dhe
konsumatorët. Mikroekonomia nuk merret me ekonomine agregate, po ajo merret me sjelljet e
individëve se si ata bëjnë zgjidhjen e konsumimit, si bënë një kompani përfitime, dhe si këto
kompani vendosin për çmimet e produkteve të tyre. Mikroekonomia, si kategori e veçantë e
fushës së ekonomisë, aplikohet në tregjet ku produktet dhe shërbimet blehen dhe shiten. Kjo
fushë e rëndësishme e ekonomisë analizon se si këto sjellje dhe vendime influencojnë ofertën
dhe kërkesën. Siç edhe e cekëm më lartë, mikroekonomia është në kontrast me makroekonominë,
pasi që makroekonomia u cek se përfshin “shumën totale apo agregate të aktivitet ekonomik, e
cila merret me rritje të ekonomisë, inflacion, dhe papunësi”. Qëllimi i mikroekonomisë është të
analizojne mekanizmat e tregjeve që vendosin çmimet relative ndërmjet produkteve dhe
shërbimeve.3

3

Hal R. Varian, Mikroekonomia: Trajtim Modern. Shtepia Botuese: Onufri. fq. 7
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Në teorinë bashkohore ekonomike tregu paraqet formën e këmbimit të mallrave dhe

shërbimeve me ndërmjetësimin e parasë, marrdhëniet e rregullta në mes ofertës dhe kërkesës,
dhe vendin ku formohen çmimet.
Me zhvillimin e forcave prodhuese ka evoluar edhe vet nocioni i tregut. Lidhja e nocionit
të tregut për vend të caktuar ku ballafaqohet oferta dhe kërkesa është e datës së hershme. Tani në
kushtet e zhvillimit bashkëkohor të prodhimit të mallrave, formimi i raportit të shkëmbimit nuk
është i lidhur për ndonjë hapsirë të caktuar gjeografike, e as për prezencën fizike të mallit, si dhe
shitësit dhe blerësit. Në saje të zhvillimit të forcave prodhuese, u bë e mundur që tani kontakti i
ofertës dhe kërkesës të mos jenë të përkufizuara për vende. Andaj, sot marrdhëniet reciproke të
shit-blerjes së mallrave bëhen në largësi të mëdha gjeografike dhe pa praninë e tyre fizike.
Tipizmi dhe standartizimi i prodhimeve industriale bëri të mundur që vetëm me anën e prezencës
se katalogjeve, mostrave, billbordeve etj. Procesit të shkëmbimit të mallrave edhe më tepër i
ndimon përsosja e sistemit monetar – kreditor, dhe mënyra bashkëkohore e pagesës, zhvillimi i
telekomunikacionit, përsosja dhe modernizimi i llojeve tjera të komunikacionit.
Ecuritë bashkohore ekonomike kërkojnë që më përafërt të definohet tregu në bazë të rolit
dhe veprimit që e kryen në ekonomi. Në kushtet e tanishme ekonomike, me treg duhet kuptojmë
sferën e këmbimit të mallit në të cilin mallrat transferohen qoftë në para apo zëvendësohen në
mallra tjera. Andaj, me nocionin e tregut në kushtet bashkohore të ekonomizimit duhet të
kuptojmë tërësinë e akteve të blerjes dhe shitjes së mallrave në një shoqëri dhe në një periudhë
të caktuar kohore.
Tregu paraqet një sferë shumë të rëndësishëm në kuadër të procesit të riprodhimit të
zgjeruar shoqëror të ekonomisë kombëtare të një vendi. Nga situata në treg varet edhe ecuria e
vëllimit të prodhimit. Përmes tregut kryhet realizimi dhe shpërndarja e produktit shoqëror dhe të
të ardhurave kombëtare si në pikëpamje sektorale ashu edhe territoriale. Këtë veprim tregu e
kryen në saje të veprimit të ligjeve ekonomike, e para së gjithash të veprimit të ligjit të vlerës.
Përkufizimet dhe orientimet e veprimit të ligjeve ekonomike përkufizojnë dhe funksionet e
tregut. Përkufizimi i tregut zakonisht bëhet në ekonomitë e vendeve socialiste ku rrjedhat
ekonomike dirigjohen me anën e palëve shoqërore .
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Në literaturën ekonomike, duke u mbështetur në disa kritere dallojmë disa lloje të tregjeve.
Së pari, varësisht nga fakti se në çfarë territori vështrohet raporti i shkëmbimit të mallrave
dallojmë këto lloje të tregjeve:
•

tregun lokal që përfshinë marrëdhëniet e ofertës dhe kërkesës në një
territor të ngushtë ekonomik;

•

tregun nacional që përfshin marëdhëniet e tërësishme të ofertës dhe
kërkesës në nivel të ekonomisë kombëtare – brenda kufinjve të shtetit;

•

tregun rajonal që përfshin marrëdhëniet e përgjithshme të ofertës dhe
kërkesës në nivel të një territori, apo të një grup vendesh në suaza
ndërkombëtar;

•

tregun ndërkombëtar që përfshin marrdhëniet e ofertës dhe kërkesës në
përmasa ndërkombëtare, përkatësisht në mardhëniet ndërkombëtare
ekonomike.

Sic u cek më sipër, tregu nacional përfshin raportin e ofertës dhe kërkesës në kuadër të
kufijëve të një vendi. Pra, në rastin konkret tregu në Shqipëri paraqet raportin e caktuar të ofertës
dhe kërkesës në ekonominë e shtetit shqiptar, e në Kosovë paraqet raportin e ofertës dhe kërkesës
në ekonominë e kësaj treve shqiptare. Kur bëhet fjalë për tregun e brendshëm, atëherë me rëndësi
të posaçme është të vërehet se a është në harmoni raporti i ofertës dhe kërkesës. Nëse raporti në
mes këtyre nuk është i harmonizuar, atëher pasojnë ç’rregullimet e ndryshme ekonomike në
vend.
Ekzistojnë faktorë të ndryshëm të cilët ndikojnë në formën e ofertës dhe të kërkesës. Nëse
dyshohet se në ndonjë nga ndërmarjet ekonomike apo subjektet dhe institucionet tjera është bërë
keqpërdorim i mjeteve shoqërore apo ndonjë kriminalitet tjetër ekonomik, SHKSH është i
obliguar që të bëjë revision ekonomiko-financiar të subjektit përkatës.

2.1

Roli (rëndësia) dhe funksionet e tregut
Tregu kryen funksione të rëndësishme në procesin e riprodhimit shoqëror. Procesi i

shkëmbimit të mallrave, përkatësisht realizimi i tyre paraqet funksion shumë të rëndësishëm të
procesit të riprodhimit shoqëror, sepse me anën e tij sigurohet kontinuiteti i procesit të prodhimit.
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Pra, shkëmbimi nëpërmes tregut mundëson kryerjen e metamorfozës së mallrave nga forma
mall-para (M–P), ose shitja në formën para-mall (P–M), apo blerja dhe uniteti i të dy lëvizjeve
M–P–M përfaqëson para së gjithash një varg të plotë metamorfozash që kryen çdo mall i veçantë
për t’u bërë vlerë e drejtpërdrejt përdorimi për zotëruesin e vet. Andaj, siç shihet nga kjo në treg
malli blehet dhe shitet dhe në këtë mënyrë realizohet vlera e tij.
Duke mos e lëshuar në ndërlikueshmërinë e kuptimit të tregut, duke e kuptuar atë si tërësi
të përgjithshëm të të gjitha transaksioneve mall-para në mes subjekteve ekonomike, ai plotëson
shumë funksione të rëndësishme, e më kryesore do të ishin më sa vijon:4
a) Në kushtet e ekonomisë me treg, raporti në mes prodhuesit dhe konsumuesit vihet aty në
treg. Tregu i informon prodhuesit dhe konsumuesit, nga i cili mandej varet vendimi i tyre
për prodhimin e të mirave materiale, përkatësisht blerjen e tyre. Në këtë mënyrë
shkëmbimi i të mirave materiale bëhet me ndërmjetësimin e tregut, i cili ndikon në
sigurimin e procesit të prodhimit. Pos kësaj, tregu në ekonominë e mallrave varësisht nga
lëvizja e ofertës dhe e kërkesës, bënë edhe shpërndarjen proporcionale të fondit të
përgjithgjithshëm shoqëror të punës në degë dhe veprimtari dhe në këtë mënyrë kryen
funksion shumë të rëndësishëm në zhvillimin proporcional të lëmenjve ekonomik.

b) Në ekonominë e prodhimit të mallrave formimi i çmimeve e të mirave materiale bëhet me
ndërmjetësimin e tregut. Lartësia e çmimeve të mallit varet nga raporti i ofertës dhe
kërkesës së mallit përkatës. Tregu, me anën e sistemit të çmimeve kryen funksion të
rëndësishëm ekonomik. Sistemi i çmimeve, në të cilin ndikon oferta dhe kërkesa, ka
ndikimi të veçantë në shpërndarjen e produktit shoqëror dhe të të ardhurave kombëtare
nëpër lëmenjë, degë dhe subjekte të ndryshme ekonomike, si nëpër territore të ndryshme
të ekonomisë kombëtare .

c) Tregu është arbitër meritor i cili tregon se në çfarë mase puna individuale pranohet si
punë shoqërisht e domosdoshme në kohë dhe vend të caktuar. Në treg valorizohen
rezultatet e punës të të gjithë subjekteve ekonomike. Nëse ato kanë prodhim mallra për të

4

Erletshaqe. Ciklet e Biznesit dhe Rritja Ekonomike. http://erletshaqe.typepad.com/blog/2010/07/ciklet-e-biznesitdhe-rritja-ekonomike.html.
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cilat ekziston kërkesa efektive në treg atëher do vijë edhe deri te arsyeshmëria e
plasmanit të mallit të prodhuar, ndërsa subjektet ekonomike deri te realizimi i të hyrave.
a. Logjika ekonomike na jep që të kuptojm se në treg nën veprimin e ligjit të vlerës
bëhet valorizimi dhe selekcionimi i prodhimeve, sepse ai pranon vetëm atë mall i
cili është prodhuar në pajtim me kërkesën dhe interesimin e konsumuesëve. Tregu
stimulon ata prodhues të mallrave, të cilët janë në gjende të prodhojnë dhe t’i
ofrojnë tregut mall me asortiment dhe cilësi të kërkuar dhe me çmime të
volitshme, në një anë dhe në anë tjetër i destimulon ata prodhues shpenzimet e të
cilëve janë mbi shpenzimet mesatare për prodhimin e llojit përkatës të mallit.

d) Tregu nuk ndikon vetëm në zgjidhjen e vëllimit të mallrave por kushtëzon dhe zgjedhjen
e procesit tekniko-teknologjik të prodhimit. Ky funksion i tregut mundëson intensifikimin
e procesit të prodhimit, përkatësisht përfeksionimin e të ariturave shkencore dhe teknike
e teknologjike në procesin e prodhimit, d.m.th ndikon në zbatimin e progresit teknik në
ekonomi.

e) Tregu bën seleksionimin nëpër fusha e degë të ndryshme ekonomike. Funksioni i tregut
është shumë më i madh në ekonominë borgjeze e më pak në ekonominë socialiste. Në
shtetet borgjeze orientimi i prodhimit kryesisht bëhet nëpërmes tregut. Kapitalistët e
orientojnë prodhimin e tyre në atë lëmij ekonomike të cilat momentalisht kan pozitë më
të volitshme në treg, me qëllim të sigurimit të profiti më të lart në kapitalin e avancuar
përkatës. Andaj bëhet bartja e kapitalit prej një lëmie në lëmin tjetër ekonomike, me
qëllim që të sigurohet norma më e lart e fitimit duke mos pasur kujdes në ndarjen
proporcionale të fundit të gjithmbarshëm shoqëror të punës nëpër degë ekonomike dhe
sigurimin e raportit të ofertës dhe kërkesës.

f) Në ekonomitë sociale tregu po ashtu ka rëndësi por me veprim të kufizuar në orientimin e
zhvillimit ekonomik. Në vendet socialiste tregu e ka humbur funksionin e regullatorit
kryesor të zhvillimit ekonomik, sepse zhvillimi ekonomik në këto vende bëhet me anën e
planeve shoqërore. Mirëpo, edhe për rreth kësaj edhe në këto vende tregu ndikon në
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orientimin e zhvillimit ekonomik, sepse edhe këtu ekziston ekonomia e prodhimit të
mallrave. Andaj në ekonomitë e vendeve socialiste në mënyr specifike vepron ligji i
vlerës, por i kontrolluar me planet shoqërore. Pra ndryshe nga ekonomitë e vendeve
borgjeze, në vendet socialiste veprimi stirik i ligjit të vlerës kontrollohet me anën e
masave administrative-planeve.

g) Tregu, pos tjerash bënë dhe valerizimin e vlerave të të ardhurave personale (pagave) të
puntorëve. Ngritja e shpejt e cmimeve në treg nga rritja nominale e të ardhurave
personale, kushtëzon ramjen e të ardhurave reale personale, ku me c’rast vjen edhe deri te
ramja e fuqisë blerëse të popullsise me të edhe deri te ramja e standardit jetsor. Për këtë
arsye tregu duhet të jet stabil.

Para se të fillojmë të prodhojm një produkt dhe ta lansojmë atë në treg, secili prodhues duhet të
ju pergjigjet këtyre tri pytjeve:5

a) Çka të prodhohet?- (cilat të mira – mallra dhe shërbime dhe në çfarë sasie)
b) Si të prodhohet?- (me ndihmën e cilave resurseve dhe teknologji të prodhohen)
c) Për kë prodhohet?- (si të shpërndahen të mirat e prodhuara në shoqëri)

2.1.1 Çka do të prodhohet?
Motoja e prodhimit në ekonominë e tregut është maksimizimi i profitit. Në këto raste
firmat janë të interesuara të deportojnë dhe të merren me prodhimin e atyre produkteve që kanë
çmimin dhe kërkesë sa më të lartë. Çmimet e tregut i japin impulse (sinjale) prodhuesve se çka
dhe sa të prodhojnë. Në përcaktimin se çka do të prodhohet ndikojnë po ashtu edhe shpenzimet
relative të prodhimit, por në realitet, vendimet në këtë rast i përcakton sistemi i çmimeve dhe
mekanizmat e tjerë të tregut.
5

Erletshaqe. Ciklet e Biznesit dhe Rritja Ekonomike. http://erletshaqe.typepad.com/blog/2010/07/ciklet-e-biznesitdhe-rritja-ekonomike.html.
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2.1.2

Si të prodhohet?
Mënyra më e mirë për prodhuesit e ndryshëm është që sa me më sukses ta përballojnë

konkurrencën e çmimeve dhe në anën tjetër të rrisin fitimin e tyre në shkallën më të lartë, duke i
zvogëluar shpenzimet në masë sa më të madhe, në radhë të parë duke aplikuar metodat më
efikase të prodhimit. Kjo sepse sfida se “si të prodhohen?” përcaktohet në bazë të konkurencës
së prodhuesve në treg.

2.1.3 Për kë të prodhohet?
Tregjet e faktorëve prodhues i përcaktojnë pagat, rentat e tokës, dividendat, kamatat, dhe
profitet, kështu që këto çmime quhen çmimet e faktorëve prodhues. Duke u bazuar në ofertën dhe
kërkesën në treg, si dhe disa faktorë të tjerë shoqërorë mund të konkludojmë se shoqëria është
ajo që përcakton se për kë të prodhohet.
Tregu në mënyrë objektive bën vlerësimin e të mirave dhe shërbimeve, kapitalit, dhe punës.
Tregu i mundëson prodhuesëve të kujdesen për zmadhimin, përmirësimin e cilësis së të mirave
dhe shërbimeve ashtu që konsumatorët do ti plotësojnë nevojat e tyre në nivelin më të lartë dhe
më cilësor. Tregu është ai që nxit bizneset për një punë sa më ekonomike dhe ky është një ndër
funksionet që lidhë ngushtë konkurencën e cila ndikon tek biznesi:
1. Të kujdeset për zvoglimin e ndotjes së ambientit jetësor
2. Të zvogëloj shpenzimet materiale dhe energjisë
3. Të kujdeset për zvoglimin e mbeturinave
2.2

Tregu në aspektin mikroekonomik

Mikroekonomia është fushë e ekonomisë që mirret me studimin e sjelljes së agjentëve
ekonomik. Agjentët ekonomik jan konsumatorët, firmat e biznesi, si dhe agjensitë qeveritare. Në
mikroekonomi, në qendër të vëmendjes janë tregjet e mallrave apo shërbimene të veçanta.
Mikroekonomia analizon se si këto vendime dhe sjellje ndikojnë në ofertën dhe kërkesën e të
mirave dhe shërbimeve, që përcaktojnë sasinë e ofrimit dhe kërkimit si dhe çmimin që ndërlidhet
me ofertën dhe kërkesën. Pra analizon ndikushmërinë e ofertës dhe kërkesës në çmim si dhe
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ndikimin e çmimit në ofertën dhe kërkesën. Kjo në të vërtetë thjesht analizon se si njerëzit sillen
me paratë, kohën dhe burimet.6

2.2.1 Kërkesa
Kërkesa është ajo që përfaqëson sasitë e një produkti, që blerësit jan njëkohësisht të
gatshëm dhe në gjendje të blejnë me çmime të ndryshme të mundshme gjatë një periudhe të
dhënë, kur gjithë kushtet e tjera merren të pandryshuara. Sipas ligjit të kërkesës, kur çmimi i
produktit ulet, blerësit do te kërkojnë një sasi më të madhe të tij. Ulja e çmimit rrit dobinë
margjinale për një euro dhe për pasojë rrit sasinë e kërkuar. Termi sasi e kërkuar përfaqëson
sasinë që konsumatorët do të blejnë me një çmim të caktuar gjatë një periudhe kohe të dhënë.
Rritja e cmimit të një produkti ul sasinë e kërkuar, por jo sasinë që konsumatori ka nevojë.7
Që një blerës të ketë kërkes për një produkt nuk është e mjaftueshme të ketë nevojë për atë
produkt, ai duhet që njëkohsisht të jetë i gatshëm dhe në gjendje të blejë produktin. Sasia e
kërkuar dhe çmimet shprehen nga ligji i kërkesës, ku ai thotë: “kur çmimet e produkteve ulen,
sasia që blerësit janë te gatshëm dhe në gjendje të blejnë rritet dhe kur çmimet rriten sasia e
kërkuar paksohet, me kusht që faktorët e tjerë të mbeten të pandryshuar.”
Nga aspekti ekonomik kërkesa nuk paraqet vetëm nevojën për të mira materiale apo për
shërbime të caktuara, por paraqet një mori kombinimesh ndërmjet sasisë dhe çmimit. Kështu,
kërkesa për të mira materiale është e lidhur drejtpërdrejt nga niveli i çmimeve. Duke u
mbështetur në këtë mund të konstatojmë se sa më i ulët të jetë çmimi i ndonjë artikulli (malli),
njerëzit do të blejnë sasi më të mëdha dhe sa më i lartë të jet çmimi i ndonjë artikulli, njerëzit do
të blejnë sasi më të vogla të tij, kushtet e tjera të pandryshueshme. Kjo tregon se ekziston raport i
caktuar ndërmjet sasisë së ofruar të të mirave materiale në treg dhe çmimit të tregut për ato
mallra. Raporti ndërmjet çmimit dhe sasisë e cila blehet quhet kurba e kërkesës (lakorja e
kërkesës).8

6

Hal R. Varian, Mikroekonomia: Trajtim Modern. fq. 9
Albulene Kastrati. Kerkesa, Oferta, dhe Ekuilibri i Tregut. http://www.scribd.com/doc/92571579/03-KerkesaOferta-Dhe-Ekuilibri-i-Tregut-1
7
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Faktorët që ndikojnë te kërkesa:
1) të ardhurat e konsumatoërve
2) çmimet e mallrave të lidhura
3) pritjet e konsumatorëve lidhur me të ardhurat, çmimet etj
4) numri i konsumatorëve
5) shitja dhe preferencat e konsumatorëve.

2.2.2 Lakorja e kërkesës
Në tabelën e mëposhtme shihet lidhja e ndërsjelltë mes çmimit të picës dhe sasisë së saj
në periudh prej një muajsh.8

ÇMIMI

SASIA E PICAVE PER MUAJ

2

13

4

10

6

7

8

4

10

1

Tabela 1. Paraqitja e skemës së kërkesës, ku shihet raporti invers apo negativ në mes të çmimit dhe sasisë së
kërkuar të një konsumatori, me kusht që të gjithë faktorët tjerë të jenë të pandryshueshëm.

Në Figurën 1 paraqitet lakorja e kërkesës individuale, e cila tregon raportin në mes të
çmimit dhe sasisë që një konsumator është i gatshëm dhe në gjendje ta blejë, apo sasia e kërkuar.
Ligji i kërkesës tregon se sa më i madh që të jetë çmimi, aq më e vogël do të jetë sasia e kërkuar,
ku faktorët tjerë janë të pandryshuar.9

8

Albulene Kastrati. Kerkesa, Oferta, dhe Ekuilibri i Tregut. http://www.scribd.com/doc/92571579/03-KerkesaOferta-Dhe-Ekuilibri-i-Tregut-1
9
John Locke (1691) T.R. (2006–07). Microeconomics http://my.safaribooksonline.com/book/sales-andmarketing/9782940447282/basic-business-economics/supply_and_demand
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Figura 1. Ky është reprezentimi grafik i Tabelës 1, ku paraqitet raporti invers apo negativ mes çmimit të picave the
sasisë së kërkuar të picave në treg.

Në Figurën 1 lakorja paraqet raportin në mes të çmimit dhe sasisë që një konsumator
është i gatshëm dhe në gjendje ta blejë. Ligji i kërkesës mbështet këtë graf. Nga ky graf shohim
një lidhje negative mes çmimit dhe sasisë së kërkuar. Për çdo rritje në çmimin e picës shohim që
kemi një zvoglim në sasinë e kërkuar. Kërkesa, në këtë rast popullësia, e ul kërkesën e tyre për
pica nëse çmimi i picës rritet, po kërkesa për sasinë e picave rritet nëse çmimin i picës
zvoglohet.10

Figura 2. Ky graf paraqet uljen e kërkesës për pica nga rritja e çmimit në të saj

10

John Locke (1691) T.R. (2006–07). Microeconomics http://my.safaribooksonline.com/book/sales-andmarketing/9782940447282/basic-business-economics/supply_and_demand
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Në Figurën 2 shohim që kur çmimi i picës ishte $6, kërkesa për sasi të picave ishte 7 pica
çdo muaj. Këtë mund ta shohim tek pika d në graf. Por, rritja e çmimit të picës prej $6 deri në $8
rezultoi në zvoglim të kërkesës nga 7 pica për muaj në 4 pica për muaj. Kjo mund të shihet në
pikën c. Nga kjo mund të konkludohet se ligji i kërkesës e suporton grafin. Tabela 1 dhe Figura 1
paraqesin raportin e çmimit të produktit dhe sasisë se produktit për individët.
Kurse tani mund të shohim ligjin e këkesës në rast të tregut, dmth do të kalojmë nga
kërkesa indivudale në atë të tregut.

Figura 3. Ky graf paraqet lakoren e kërkesës që tregon raportin në mes të çmimit dhe sasisë së kërkuar nga të gjithë
konsumatorët (C). Shuma e dy konsumatorëve (A) dhe (B) paraqitet në grafin (C) si kërkesa agregate në treg.11

Në figurën e mësipërme shohim ndërlidhjen e çmimit dhe sasisë se dy individëve (A)
kërkesa e Al dhe (B) kërkesa e Bea, që se bashku paraqesin lakoren e tregut (lakorja e te gjithë
konumatorëve ne treg, grafiku C). Nëse çmimi i picas në treg është $4 atëherë Al do të blej 10
pica në muaj, dhe Bea do të blej 6 pica në muaj. Kurse së bashku do të blejnë 16 pica në muaj, që
paraqet lakoren e tregut, shumën e lakoreve indivuale. Një rritje në çmim të picës do të zbres
sasinë e picave të blera në treg prej 16 pica në muaj në 6 pica në muaj, pasi që Al dhe Bea do të
blejnë 4 pica dhe 2 pica në muaj, respektivisht.
2.2.3 Oferta e tregut
Në treg janë edhe shitësit të cilët duhet të vendosin se çfarë dhe sa do të prodhohet, pra
ç’sasi mallrash e shërbimesh duhet të ofrohen në treg. Oferta përfaqësonë sasitë e një produkti që
shitësit jan njëkohësisht të gatshëm dhe në gjendje të ofrojnë për shitje me çmime të ndryshme,
11

John Locke (1691) T.R. (2006–07). Microeconomics http://my.safaribooksonline.com/book/sales-andmarketing/9782940447282/basic-business-economics/supply_and_demand
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gjatë një periudhe të caktuar kohe, ku faktorët e tjerë nuk ndryshojnë. Oferta paraqet një lidhje
midis çmimit dhe sasisë së mallit të ofruar.12Oferta dallohet nga sasia e ofruar.
Lidhja midis sasisë së ofruar dhe çmimit tregon që shitësit do të ofrojnë një sasi më të
madhe për shitje kur çmimet rriten si dhe e kundërta. Pra, ekziston një lidhje pozitive midis
çmimit dhe sasisë së ofruar.

Faktorët që ndikojnë te oferta:
1) çmimet e faktoreve të prodhimit
2) teknologjia e përdorur
3) çmimet e mallrave primare
4) pritjet e ofruesve
5) numri i ofruesve
2.2.4 Lakorja e ofertës
Lakorja e ofertës është një grafik që ilustron lidhjen mes çmimit të një produkti dhe
sasisë së ofruar.13 Nën sugjerimin e konkurences perfekte, oferta krijohet nga kostoja margjinale.
Kompanitë do të prodhojnë produkte deri sa kostoja për prodhimin e një produkti është më pak
se sa çmimi që kompania do ta pranojë nga shitja e atij produkti.
ÇMIMI

SASIA E PICAVE PER MUAJ

4

100

6

200

8

300

10

400

12

500

Tabela 2. Paraqitja e skemës së ofertës, ku shihet raporti direkt apo pozitiv në mes të çmimit dhe sasisë së picave të
ofruar në treg

12

Albulene Kastrati. Kerkesa, Oferta, dhe Ekuilibri i Tregut. http://www.scribd.com/doc/92571579/03-KërkesaOferta-Dhe-Ekuilibri-i-Tregut-1
13 John Locke (1691) T.R. (2006–07). Microeconomics http://my.safaribooksonline.com/book/sales-andmarketing/9782940447282/basic-business-economics/supply_and_demand
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Ligji i ofertës tregon që një rritje në çmim të cfarëdo lloj produkti do të rezultoj në rritje të sasisë
së ofruar nga ofruesit për atë produkt. Në tabelën II shohim se një rritje në çmim të picave nga $4
në $6 rezulton në rritje të sasisë së picave prej 100 në 200 pica për muaj nga ana e ofruesit.

Figura 4. Lakorja në këtë rast paraqet raportin e çmimit të produktit dhe sasisë se produktit nga ana e ofruesve.

Figura 4 është nje reprezentim grafik i Tabelës 2, e cila përfaqëson ligjin e ofertës. Ligji i
ofertës tregon se ekziston një lidhje pozitive në mes të çmimit dhe sasisë së ofruar.14Një rritje në
çmim, sipas ligjit të ofertës gjithmonë do të rezultoj në rritje të sasisë se ofruar, me kusht që
faktorët tjerë të jenë të pandryshueshëm. Si do që të jetë, tani do të analizojmë një rast specifik të
kësaj lidhje pozitive.

Figura 5. Rritja e sasisë së ofruar në pica nga rritja e çmimit
14

John Locke (1691) T.R. (2006–07). Microeconomics http://my.safaribooksonline.com/book/sales-andmarketing/9782940447282/basic-business-economics/supply_and_demand
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Figura 5 paraqet lëvizjen e çmimit dhe sasisë së ofruar përgjatë lakores së ofertës. Nëse
çmimi aktual i picës është $8 atëherë ofruesit do të jenë më profitabil nëse prodhojnë 200 pica
për muaj. Por nëse çmimi i pices rritet prej $8 dollar në $10, atëherë prodhuesit si dhe ofertuesit
në treg do ta kenë më të volitshëm dhe do të jenë më profitabil nëse e rrisin sasinë në 400 pica
për muaj. Siç mund të vërehet, lëvizja është bërë përpjet prej pikës p në atë q përgjatë lakores së
ofertës. Kshtu që, një ndryshim në sasinë e ofruar paraqet një ndryshim në sasinë e produktit që
ofrohet që rrjedhë si pasojë e ndryshimit të çmimit të produktit. Kjo u pa edhe grafikisht përmes
lëvizjes përgjatë lakorës së ofertës. Deri më tani, paraqitëm ligjin e ofertës për individët, por tani
do të shohim kalimin nga oferta individuale tek ajo e tregut.15

Figura 6. Paraqet lakoren e ofertës që paraqet raportin në mes të çmimit dhe sasisë së ofruar në treg

Lakorja e ofertës në figurën 6(A) paraqet lakoren e një individi në treg, kurse figura 6(B)
paraqet lakoren e 100 individëve që së bashku përbëjnë tregun. Në figurën 6(A), nëse çmimi
aktual i picave në treg është $4, atëherë ofertuesi është i gatshëm të prodhojë jo më shumë se 100
pica për muaj pasi që ky është profiti maximal që mund të ketë në treg. Kjo është pika m ne
grafikun 6(A). Lakorja e ofertës në figurën 6(B) paraqet lakoren e tregut në mënyrë agregate.
15
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Nëse në këtë treg janë 100 piceri identike atëherë oferta e tregut është e barabartë me 100 herë
sasia e ofruar nga firma individuale në secilin nivel të çmimit. Që do të thotë se nëse çmimi i
picës është $4, atëherë tregu mund të ofrojë jo më shumë se 10 000 pica në muaj.
2.2.5 Ekuilibri i tregut
Në momentin kur paraqitet oferta dhe kërkesa në treg, paraqitet edhe nevoja për çmimin
e produktit. Përcaktimi i çmimit në treg formohet në bazë të mundësive të ndërmarrjes që ajo del
në treg me një çmim që do t’i konvenoj edhe konsumatorëve. Kështu në treg përpilohet një çmim
në një pikë ku përputhet oferta dhe kërkesa, dhe në literaturat ekonomike haset si ekuilibri i
tregut.16
Pika e ekuilibrit në treg paraqet gjendjen ku si blerësit ashtu edhe shitësit nuk kanë arsye
të ndryshojnë sjelljen e tyre. Sasia e ofruar është e barabartë me sasinë e kërkuar, tregu është në
ekuilibër. Ekuilibri i tregut realizohet atëherë kur lakorja e ofertës pret lakoren e kërkesës dhe në
këtë vend formohet pika E e ekuilibrit.17

Figura 7. Ekulibri i tregut, ku pika E paraqet vendin ku kërkesa takon ofertën

Siç shihet nga Figura 7. që kjo situatë paraqet pikën ku sasia e produktit të kërkuar është
e barabartë me sasinë e ofruar, kështu që nuk ka presion për të ndryshuar çmimin. Në këtë graf
gjithashtu shihet se kurba e kërkesës dhe ajo e ofertës ndërpriten në piken E, që është pika e

16
17

Albulene Kastrati. Kerkesa, Oferta, dhe Ekuilibri i Tregut.
John Locke (1691) T.R. (2006–07). Microeconomics
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ekuilibrit së cilës i korrespondon çmimi dhe sasia e ekuilibrit. Tregu do të jetë në ekuilibër
atëherë dhe vetëm atëhere kur kërkesa takon ofertën. Grafi i mësipërm konkludon se tregu do të
jetë në ekuilibër vetëm atëherë kur çmimi i picës është $8 dhe sasia e ofertës dhe kërkesës për
pica është 30 000 pica për muaj. Por jo gjithmonë do të jetë tregu në ekuilibër. Tregu gjithmonë
tenton të devijoj nga ekulibri si pasojë e shumë faktorëve të jashtëm që kan influencë mbi të.
Këta faktor mund të vijnë nga të dyjat anët, si nga ana e ofertës ashtu edhe nga ajo e kërkesës.
Nëse çmimi i përbërsëve të picës rritet, atëherë ofertuesit do të rrisin çmimin e picës. Një rritje
në çmim të picës do ta devijoj tregun nga ekuilibri, kshtu që ndikon kërkesën për pica të
zvoglohet. Kur nivelet e çmimeve janë mbi çmimin e ekuilibrit, sasia e ofruar tejkalon sasinë e
kërkuar, duke krijuarë tepricë (ofertë të tepërt), e cila bënë presion për uljen e çmimit derisa te
arrihet niveli i ekulibrit.
2.2.6 Elasticiteti i ofertës dhe kërkesës
Analizat e mëparëshme treguan se, në mes të sasisë që kërkohet dhe çmimit të saj
ekziston një varëshmëri proporcionale e reciproke, pra nëse çmimi rritet, kërkesa për të mirën
zvoglohet dhe në të kundërtën nëse çmimi zvogëlohet kërkesa për të mirën rritet.
Elasticiteti i kërkesës e tregon intenzitetin e reagimit të sasisë së të mirës që kërkohet në
ndërrimin e çmimit.
Me fjalë të tjera elasticiteti i kërkesës do të na tregoj se p.sh. sa do të rritet sasia që
kërkohet e një prodhimi ose shërbimi nëse çmimi zvogëlohet dhe e kundërta. Pra nga kjo
llogaritet edhe koeficienti i elasticitetit të kërkesës.

𝑬𝒌 =

𝒏𝒅ë𝒓𝒓𝒊𝒎𝒊 𝒊 𝒔𝒂𝒔𝒊𝒔ë 𝒕ë 𝒕ë 𝒎𝒊𝒓ë𝒔 𝑿 𝒒ë 𝒌ë𝒓𝒌𝒐𝒉𝒆𝒕 𝒏ë %
𝒏𝒅ë𝒓𝒓𝒊𝒎𝒊 𝒊 ç𝒎𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒕ë 𝒔ë 𝒎𝒊𝒓ë𝒔𝑿 𝒏ë %

Të supozojmë se vjen deri te rritja e çmimit prej 10% të tre të mirave A, B, C. Është
normale që kërkesa të reagojë ndryshe për çdo sasi të të mirave p.sh. 10% atëherë kërkesa për
sasisnë e të mirës A do të zvogëlohet 20%, kërkesa për sasinë B do të zvogëlohet 5% dhe për C
kërkesa zvogëlohet 10%.

Pra;

EA=

20
10

=2

EB=

5
10

= 0,5

Ec=

10
10

=1
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Në rastin kur EA=2, respektivisht koeficienti i elasticitetit është 2, kemi kërkesë elastike,
që nënkupton se rritja e çmimit ndikon fort te kërkesa. Në rastin B kur EB=0,5 fjala është për
kërkesën joelastike dhe te rasti Ec=1 kur kemi elasticitet për njësi.
Pra nëse:
•

kërkesa është elastike 𝑬𝒌 >1

•

kërkesa është joelastike 𝑬𝒌<1

•

kërkesa për njësi 𝑬𝒌 = 𝟏

Të njëjtën që thamë për kërkesën vlen edhe për ofertën, pra elasticiteti I I ofertës e mat shkallën
gjegjësisht intenyitetin e reagimit të sasive që ofrohen në ndërrimin e çmimit të tyre. Pra:

𝑬𝒐 =

𝒏𝒅ë𝒓𝒓𝒊𝒎𝒊 𝒊 𝒔𝒂𝒔𝒊𝒔ë 𝒕ë 𝒕ë 𝒎𝒊𝒓ë𝒔 𝑿𝒒ë 𝒐𝒇𝒓𝒐𝒉𝒆𝒕 𝒏ë %
𝒏𝒅ë𝒓𝒓𝒊𝒎𝒊 𝒊 ç𝒎𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒕ë 𝒔ë 𝒎𝒊𝒓ë𝒔𝑿 𝒏ë %

Poashtu edhe këtu kemi rastet si vijon:
•

kemi ofertë elastike nëse 𝑬𝒐 > 𝟏, ndryshimi i çmimit ndikon fuqishëm te oferta

•

kemi ofertë joelastike nëse 𝑬𝒐 < 𝟏, kur nuk ndjehet ndërrimi i çmimit në ofertë

•

kemi elasticitet të njësishëm nëse 𝑬𝒐 = 𝟏.

2.2.7 Monopoli dhe konkurrenca monopolistike
Këto dy terme mbështjellin dy tërësi të ndryshme të cilat paraqesin përbërjet e ndryshme
të tregut të lirë. Në rastin e parë, monopoli, kemi të bëjmë me një kompani të vetme në treg,
kurse në rastin e dytë, konkurrenca monopolistike, kemi të bëjmë me një strukturë tregu ku
veprojnë një numër i caktuar kompanish të cilat posedojnë fuqi në përcaktimin e çmimeve, por
që përballen me konkurrencë të lirë për të hyrë/dalë nga tregu. Në vijim do të shpalosim
karakteristikat e veçanta që përcaktojnë monopolin dhe konkurrencën monopolistike.

2.2.7. Monopoli
Monopoli paraqet një treg me një furnizues të vetëm të të mirave ose shërbimeve të
caktuara. Në këtë rast nëse një produkt ose shërbim i ofruar nga një kompani e caktuar është i
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vetmi i llojit të tillë dhe nuk ka asnjë produkt tjetër i cili plotëson të njëjtat nevoja atëherë
kompania e caktuar është monopol në atë produkt ose shërbim.18 Si shembull rreth sqarimit të
produkteve zëvendësuese është uji kur nuk shfrytëzohet si pije. Pra, uji nuk ka produkt
zëvendësues sa i përket përdorimit të tij për larjet e ndryshme dhe ujitje.
Në të kundërtën produktet e ngjashme mund të shkaktojnë konkurrencë. Shembull i
tillë është raporti mes tabletëve dhe televizorëve ose tabletëve dhe kompjuterëve. Tabletët janë
produkte konkurruese për televizorët ose kompjuterët pasi që përdoruesit e këtyre produkteve
mund të përcaktohen për blerjen e tabletëve për të plotësuar të njëjtat nevoja ose dëshira.
Në vendet e Evropës Jug-lindore (posaçërisht regjioni Ballkanik) karakteristikë është që
kompanitë e prodhimit të rrymës elektrike, kompanitë e telefonisë fikse dhe shumë të tjera të
jenë monopole, duke mos pasur asnjë konkurrent. Karakteristikë e cila përcakton nëse
një kompani është monopol ose jo, është mos ekzistimi i produkteve zëvendësuese.

2.2.7.2 Monopoli në Kosovë
Zhvillimet në sektorin e energjisë në vendin tonë, janë përcjellë me kontradikta të mëdha,
që nga ideja se Kosovës nuk i nevojiten kapacitetet e reja gjeneruese, sepse vendi nuk ka ndonjë
normë të lartë zhvillimi e deri tek këto aktualet se, institucionet e Kosovës nuk janë të përgatitura
për të menaxhuar me këtë sektor dhe si i tillë duhet të privatizohet tërësisht në një pako
tenderuese. Këto ide u proklamuan nga institucionet e vendit tonë në sajë të këshillave që erdhën
nga ekipet e këshilltarëve, kryesisht ndërkombëtarë.
Qeveria e Kosovës gaboi jashtëzakonisht shumë kur nuk i vazhdoi trendet e “KOSOVES
C”, duke e zhvilluar projektin në hapësirë dhe në kapacitete sipas nevojës që ka ekonomia dhe
buxheti i Kosovës., Pozita e një vendi në marrëdhëniet rajonale dhe ndërkombëtare përcaktohet
nga kapaciteti i tij për të prodhuar.
Një tjetër gabim në rrafshin e brendshëm është bërë në ridizajnimin e pakos së projektit
“KOSOVA E RE”. Kjo pako e mori dritën jeshile nga institucionet e Kosovës pas
”argumenteve” që sollën kompanitë këshillëdhënëse ndërkombëtare, të cilat e “bindën” atë se
vendosja e blloqeve të “KOSOVES B” dhe dhënia e një pjese të minierës së Sibovcit investitorit
18

Sir John Richard Hicks. Teoria e Monopolit. http://www.scribd.com/doc/93097688/Monopoli.
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të ardhshëm në një pako me “KOSOVEN E RE”, do të jetë zgjidhje e mirë. Ky është gabimi më i
rëndë që bëhet në sektorin energjetik, por edhe në atë ekonomik. Një qasje e tillë ndaj sektori
energjetik do ta ngulfasë konkurrencën dhe tregun e lirë, do ta zhveshë shtetin nga çdo lloj
sovraniteti mbi resurset e veta, duke e bërë serish të varur nga kompanitë private.19
Duke u mbështetur në përvojat e vendeve të tjera, mund të përfundojmë se aty ku nuk ka
konkurrencë, nuk ka zhvillim ekonomik. Shtetet e zhvilluara e kanë arritur këtë status duke e
nxitur garën ndërmjet ndërmarrësve dhe duke e ruajtur rolin e shtetit si rregullator, prandaj duhet
të lejojmë t’ju shmangemi përvojave që janë dëshmuar si të suksesshme. Sektori energjetik i
Kosovës nuk është tërësisht i kalbur. Nuk funksionon si duhet sektori i faturimit dhe inkasimit.
Shkaku që në Kosovë është vetëm një kompani për prodhimin e energjisë elektrike, çmimet e
rrymës janë shumë më shtrenjtë se sa standarti që i ofrohet qytetarëve në vend.
2.2.8 Konkurrenca monopolistike
Tregjet që kanë disa karakteristika të konkurencës së plotë dhe disa karakteristika të
monopolit quhen tregje me konkurrence monopolistike. Konkurrenca monopolistike e përshkruan
tregun me atributet në vijim:
-

shumë shitës – janë shumë firma që konkurojnë për grup të njëjte të
konsumatorëve

-

diferencim të së mirës – cdo firmë e prodhon një të mirë që së paku
ndryshon nga ato të firmave te tjera.

-

hyrje e lire – firmat mund të hyjne (ose të dalin) në treg pa asnjë
kufizim.

2.2.8.1

Konkurrenca Monopolistike në Kosovë
Kosova ështe e ngulfatur me reklama. Në Kosovë është pothuajse e pamundur të kalosh

një ditë tipike pa qenë i sulmuar nga reklamat. Edhe nëse jeni duke lexuar gazeten, duke shikuar
television, duke ngarë veturën ne rrugë, disa kompani do te mundohen të të bindin që të blesh

19 http://energjia.al/component/content/article/34-news/3716-energjia-ne-kosove-monopoli-ngulfat-ekonomine-e-tregut
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produktet e tyre. Një sjelleje e tillë është tipar i zakonshëm i tregut me konkurrencë
monopolistike.
Në Kosovë reklama është e lidhur ngushtë me ekzistencen e markave me famë botërore.
Ka shumë kompani që shesin produkte me emra markash të njohura, derisa disa kompani të tjera
shesin substitute të përgjithshme. Në farmacitë e vendit tonë mund të gjeni aspirinën “Bayer”
pranë raftit me aspirinen e përgjithshme.20 Ky është një shembull tipik i konkurrencës
monopolistike në vendin tonë. Në shumicen e rasteve kompanitë me emër shpenzojnë shuma të
mëdha parash në reklama dhe caktojne çmime të larta për produktet e veta. Ka shumë furnizues
apo shitës të aspirinës në Kosovë, që nga ato kualitative siç është Bayer e deri tek ato që janë
substitute e aspirinës. Këto dy produkte te ndryshme po njëkohësisht te ngjashme shiten ne
tregun tonë me shumicë. Edhe pse aspirina “Bayer” dhe aspirina e përgjithshme (aspirina
substitute për Bayer) dallojnë në cilësinë dhe efikasitetin e tyre, ato prap konkurojnë lirshëm ne
tregun tonë.
Në këtë lloj tregu kompanitë posedojnë ca fuqi që u mundëson përcaktimin e çmimeve
(ngjashëm me monopolet), por që përballen me konkurrencën e cila është e lirë për të hyrë në
treg (ngjashëm me konkurrencën e përkryer). Në këtë lloj tregu konkurrojnë një numër i madh i
kompanive të cilat kanë prodhime të ndryshme të cilat dukshëm dallojnë nga produktet e
kompanive konkurruese duke u mundësuar kompanive konkurruese të konkurrojnë në marketing,
çmime dhe kualitetin e prodhimit.
2.2.8 Oligopoli
Tregjet oligopol qëndrojnë midis dy ekstremeve, konkurencës së përkryer dhe
monopolist.21 Në modelin e oligopolit kemi të bëjmë me një numër të kufizuar e të rëndësishëm
shitësish, pra tregu ndahet ndërmjet një numëri të vogël sipërmarrjesh të mëdha, të cilat së
bashku mund të influencojnë mbi çmimet. Shitësit e tjerë nuk e kanë të lehtë të hyjnë lirshëm në
treg si pasojë e kostove të larta që duhet të paguajnë për të nisur biznesin në këto sektore.
Nëpërmjet marrëveshjeve të hapura ose të nënkuptuara në lidhje me vendosjen dhe mbajtjen e
çmimeve në një nivel të pandryshuar sipërmarrjet oligopol mund të operojnë si të ishin
organizatë biznesi gjigante.
20

21

Farmacia “Vijolla Pharm” Gjilan, “Xagi-Med” Gjilan, “Meti Pharm” Prizren
In Encyclopædia Britannica. Retrieved from http://www.britannica.com/EBchecked/topic/427616/oligopoly
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Veçori e tregut oligopol është fakti që çmimet përcaktohen nëpërmjet marrëveshjeve
eksplicite, të cilat e kufizojnë konkurencën. Menaxherët e sipërmarrjeve, anëtare të oligopolit,
mblidhen dhe bien dakort për të fiksuar cmimet në një nivel shumë më të lartë se çmimi real.
Praktikat e tregut që konsiderohen jo etike:22
 Fiksimi i çmimit – menaxherët takohen fshehurazi dhe bien dakort për të përodrur
cmime të larta artificialisht.
 Manipulimi i ofertës – Sipërmarrjet bien dakort të kufizojnë sasinë e produktit të
prodhuar me qëllim që çmimet të rriten.
 Marrëveshjet e lidhura – një organizatë biznesi hyn në marrëveshje të lidhur kur ajo i
shet një blerësi një mall të caktuar me kushtin që blerësi të blejë edhe mallëra të tjera nga
kjo organizatë.
 Fiksimi i çmimit të shitjes me pakicë – mbajtja e tij në një nivel të caktuar të njëjtë
për të gjithë organizatat e biznesit pjestarë të oligopolit.
 Diskriminimi në çmim – për të njejtat produkte apo shërbime të ofruara organizatat e
biznesit përdorin cmime diskriminuese, blerësve të ndryshëm iu ngarkojnë cmime të
ndryshme.
Menaxherët e sipërmarrjeve, pjesë e sistemit oligopol, nga eksperienca e tyre e dinë që
konkurenca nuk është në interesin e tyre, kështu që shumica e sipërmarrjeve e shohin interesin e
tyre te kooperimi. Në qoftë se një organizatë pjestare e oligopolit i rrit çmimet atëherë këtë gjë
do ta bëjnë edhe organizatat e tjera. Ky proces zinxhir bën që organizatat të mbajnë tregun dhe të
vjelin të ardhura të larta. Nëse çmimet në një treg oligopol përcaktohen me marrëveshje të
drejtpërdrejta apo të nënkuptuara, dobishmëria sociale do të zvogëlohet. Konsumatorët do të
paguajnë çmime më të larta dhe të padrejta.
2.2.8.1

Oligopoli në Kosovë
Dihet që transporti në vendin tonë bëhet kryesisht nëpërmjet autobusëve. Popullsia e

Kosovës udhëton prej një qyteti në tjetrin nëpërmjet autobusëve. Kompanitë e autobusëve në
vendin tonë jan të pakët në numër por të rëndësishëm, secili prej të cilëve e di që një vendim i tij
22

Erletshaqe. Ciklet e Biznesit dhe Rritja Ekonomike. Aksesuar me: 25 Tetor 2012.
http://erletshaqe.typepad.com/blog/2010/07/ciklet-e-biznesit-dhe-rritja-ekonomike.html.
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ka një ndikim të madh mbi të gjithë tregun, dhe konkurrencën në të. Në oligopol secili nga
ofruesit është në gjendje të ndikojë mbi tregun. Menaxherët e këtyre kompanive që tani më
konsiderohen pjesë e sistemit të oligopolit, vështruan interesin tek kooperimi. Menaxherët e të
gjitha kompanive të autobusëve të çdo qyteti në vendin tonë kanë vendosur që të kenë një çmim
të arsyshëm për udhëtaret që udhëtojne drejt qyteteve te vendit. Gjithashtu, ato u dakorduan që
çmimi i biletës për studentët të jetë 25% më lirë në krahasim me atë të udhëtarëve të rëndomtë.
Në vitin 2006, rritja e çmimeve të naftës në botë shtyri menaxherët e këtyre kompanive të
takohen. Pas këtij takimi u vendos që çmimi i biletave të rritet në proporcion të njëjte me rritjen e
çmimeve të naftës. Shoqëria e ketij vendi pësoi nga kjo marrëveshje e drejtperdrejt dhe e
nënkuptuar e çmimeve të naftës.23
2.3

Tregu në aspektin makroekonomik
Zhvillimi makroekonomik si shkencë është i lidhur ngushtë me nevojën e përpunimit të

politikave të përshtatshme ekonomike, për të përballuar dukuri siç janë: papunësia, inflacioni,
deficit në bilancin e pagesave etj. Përdallim nga makroekonomia, mikroekonomia është degë e
ekonomisë që analizon performancën, strukturën, dhe sjelljen e ekonomisë si tërësi. Qasja e saj
është e kundërt nga mikroekonomia që përqëndohej dhe analizonte përcaktimin e çmimit dhe
rolin e tij në shpërndarjen e resurseve. Makroekonomia përqëndrohet në të kuptuarit e shkaqeve
dhe pasojave të valvitjeve afatshkurta të të hyrave kombëtare, si dhe të kuptuarit përcakimin e
valvitjeve afatgjata të të hyrave kombëtare.24
2.3.1

Kërkesa agregate
Sasia e mallrave ose shërbimeve perfundimtare që konsumatorët, bizneset, qeveria dhe të

huaj janë të gatshëm të blejnë për çdo nivel të dhënë çmimi paraqet kërkesën agregate apo AD
(aggregate demand). Përbërësit kryesor të kërkesës agregate janë të njëjtitë me përbërësit e
shpenzimeve agregate: C - konsumi, I - investimet, G - shpenzimet qeveritare për mallra dhe
shërbime dhe, (Nx) – eksporti neto.
AD = C + I + G + (X – M)

23

Stacioni i Autobuseve, Prishtina. Zyra e Drejtoratit.
Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer. Makroekonomia. Banka boterore dhe Departamenti i Ekonomise Insituti
Massachusetts i Teknologjise. fq. 111
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Lidhja midis midis GDP real ose prodhimit përfundimtar brenda një kohe, dhe nivelit agregate të
çmimeve, duke i mbajtur të pandryshuar faktorët të tjerë ndikues janë të paraqitur me kurbën e
kërkesës agregate.25
•

Konsumi (C) – duke pasur parasysh se paraqet komponentin më kryesor në
kërkesën agregate (AD), ndikimi i tij në sjelljen e kërkesës agregate është mjaft i
madh.

•

Investime (I) – element i kërkesës agregate i cili është mjaft i ndikueshëm nga
faktorët e tjerë dhe ndikon në sjelljen e kërkesës agregate.

•

Shpenzimet qeveritare (G) – varen drejtpërdrejt nga vendimet e qeverisë dhe nga
politika e saj, por madhësia e tyre ndikon në kërkesës agregate (AD).

•

Eksporti neto (NX = X-M) – paraqet vlerën e differencës midis exportit dhe
importit si dhe ndikimet e jashtëme.

Faktorët që e paracaktojnë sjelljen e kërkesës agregate (AD) janë:
•

Efekti i bilanceve reale – duke supozuar lidhje negative midis konsumit dhe niveleve të
çmimeve, ndryshon vlera reale e parasë. Duke pasur parsysh se vlera e parasë matet se sa
mund te blihet me to (në sasi), dhe në rastin e uljes se nivelit te çmimeve vlera e paras
ngritet sepse ato para mund te blihen më shumë mallra dhe shërbime, pra konsumatorët
bëhen më të pasur. Mirëpo, gjithashtu ata mund të zëvendësojnë parat e kursyera me
mallra dhe shërbime, dmth mund të paksojnë bilancet e tyre monetare dhe të shtojnë
shpenzimet monetare për mallra dhe shërbime sepse vlera reale e kursimeve është rritur.
Rënia e nivelit të cmimeve për të dyja këto arsye do të shoqërohet në rritjen e kërkesës
për mallra dhe shërbime, rritja e nivelit të çmimeve do te kishte efekt të kundërt.

•

Efekti i normave të intersit – kur ndryshojnë çmimet respektivisht rriten, ulet sasia e
bilanceve real monetare, nevoja për më shumë para nga konsumatorët rritet për të blerë
mallra dhe shërbime që dëshirojnë që do të ndikojë edhe në ndryshimin e normës së
interesit.
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•

Efekti i tregtisë së jashtme – eksporti neto është një nga komponentet e kërkesës
agregate. Niveli relativ i çmimeve ndikon në vëllimin e eksporteve dhe importeve, p.sh
nëse niveli i çmimeve ngrihet ne vendin tonë në krahasim me nivelin e çmimeve të
vendeve të tjera, blerësit tanë do te blejnë me shumë mallra të importuara, më pak mallra
vendase do të blejnë edhe vendet e tjera. Nëse ne blejmë me shumë mallra nga vendet
tjera në këtë situate, atëherë ne po e dëmtojmë vendin tone duke e zvogluar GDP real. Të
gjitha paratë po shkojnë dhe po investohen në vendet tjera. Gjithashtu, eksporti bie
dukshëm pasi që nuk është e volitshme edhe profitabile për vendet tjera të blejnë
produktet tona, nëse niveli i çmimeve rritet.26
Të gjithë këta faktor të lartpërmendur, ndikojnë në zhvendosjen e kurbës së kërkesës, në

të majtë apo në të djathtë. Kurba e kërkesës do të zhvendoset në të majtë nëse rritet niveli i
cmimeve gjë që shkakton rënie të kërkesës. Nëse kërkesa zvoglohet atëherë ka një efekt
direkt në rënien e GDP real. Kështu që veprimi i këtyre faktorëve në kahje te kundërt, pra
nëse ulen këta faktorë, atëherë kemi zhvendosjen e kurbës së kërkesës në të majt.
Por zhvendosja e kurbës se kërkesës djathtas mund të ndikoj edhe në rritjen e investimeve
autonome, shpenzimet qeveritare, eksporteve neto, fitimeve të pritura, si dhe ulja e normave
të interesit. Shtetet e huaja do të fillojnë investimet në vendin tone nëse normat e interesit jan
të ulëta.
2.3.2

Oferta agregate
Vëllimi i tërësishëm i produktit që prodhuesit janë të gatshëm dhe në gjendje të ofrojnë

në treg me nivele të ndryshme të çmimeve paraqet ofertën aggregate apo AS (aggregate supply),
e cila duhet të dallohet në periudhat afatshkurta dhe afatgjata.
•

Periudhë afatshkurtër paraqet atë periudhë gjatë së cilës me ndryshimin e kërkesës apo
të ofertës ndryshojnë çmimet e mallrave dhe të shërbimeve, por jo pagat.

•

Periudha afatgjatë është periudhë, kohe e mjaftushme që si çmimet ashtu edhe pagat të
përshtaten ndaj çdo ndryshimi në kërkesë apo ofertës.
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Lidhjen midis sasisë së mallrave dhe shërbimeve përfundimtare (GDP reale) dhe nivelit
të çmimeve, duke i mbajtur faktorët tjerë të pandryshuar e paraqet funksioni afatshkurtër i ofertës
agregate. Në këtë rast, kurba e ofertës ka prirje pozitive me ngritjen e çmimeve ngritet edhe
oferta e sasise së mallrave dhe shërbimeve (GDP reale).
Në bazë të teorisë klasike kurba e ofertës është vertikale, që rezulton nga sugjerimi i tyre
rreth tregut të punëtorëve. Oferta dhe kërkesa e punëtorëve janë të varur vetëm nga paga reale,
pagë që është e njoftuar tek punëtorët. Paga para është fleksibile, e cila mundet të përshtatet
shpejt nëse është nevoja ta barazojë ofertën me kërkesën. Pasi që oferta agregate është vertikale,
atëherë punësimi dhe prodhimi total në ekonomi është komplet i vendosur nga faktorët e
kërkesës. Klasikët argumentojnë se ekonomia e një vendi ka tipare vet-përshtatëse, që do të thotë
se intervenimi i qeverisë është jo i nevojshëm. Pa ndërhyrje të qeverisë, sipas Klasikëve, tregu i
një vendi do të arrijë punësim të plotë. Këto argumente janë për ekonomitë qe veprojnë në afatë
të gjatë.27
Në anën tjeter, në bazë të shkollës Keynsianëve, kurba e ofertës është valide vetëm për
ekonomitë që veprojnë në afat të shkurtër respektivisht që janë në ekuilibër në afat të shkurtër.
Një nga faktorët që e suporton ekuilibrin afat-shkurtër të Keynsianëve është informacioni “jo
korrekt” i dhënë punëtorëve nga ofertuesit. Ky është një fenomen afat shkurtër, pasi që punëtoret
do të mësojnë për këtë informacion në një kohë më afatë gjatë pasi që të shohin që niveli i
çmimeve është rritur. Si do që të jetë, Keynsianët e shohin ekonominë si jo stabile, si rezultat i
jostabilitet të kërkesës agregate, posaçërisht investimet private. Sipas Keynsianeve, kërkesa
agregate ka ndikim në punësim dhe prodhim total të vendit. Kështu që, luhatjet në kërkesën
agregate shkaktojnë luhatje në punësim dhe prodhim total të vendit në një afat të shkurtër.
Keynsianët, sugjerojnë që këto luhatje mund të mbahen nën kontroll duke zbatuar normat
montare dhe fiskale, me një fjalë; “duhet ndërhyrja e qeverisë në mënyrë që ta stabilizojë
ekonominë”.28
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2.4

Ekuilibri makroekonomik
Ekonomia mund të jetë në ekuilibër në çfarëdo lloj niveli të aktivitetit ekonomik siç është

niveli i lartë ekonomik (bum) ose niveli i ultë ekonomik (recesioni). Për shkak të madhësisë së
ekonomive shumë moderne, ekuilibri makroekonomik ështe i përkohshëm, pasi që shumë faktor
që ndryshojnë ndikojnë në luhatje të ekonomisë. Ai mund të arrihet në momentin kur oferta
agregate barazohet me kërkesën agregate. Mund të perkufizohet nga formula e mëposhtme:29
S+T+M = I+G+X
Ku:
•

S (savings) – kursimet

•

T (taxation) – taksat

•

M (imports) – produktet që hynë brenda shtetit nga shtete tjera

•

I (invests) – invesitmet nga ana e shtetit në sektorë të ndryshëm të vendit

•

G (governement spending) – shpenzimet qeveritare që mund të jenë në fusha të ndryshme

•

X (exports) – eksportet që përfshin produktet që shiten jashtë shtetit

Formula e mësipërme mund të analizohet sikur kursimet janë të barabarta me investimet,
shpenzimet qeveritare janë të barabarta me taksat, si dhe importet janë te barabarta me eksportet
e vendit, në një afat të gjatë. Kjo nënkupton që rrjedhjet (leakeages) duhet të jenë të barabarta me
injeksionet (injections) në mënyrë që ekonomia të jetë në ekuilibër.
Rrjedhjet = Injeksionet
Një ndryshim në rrjedhje dhe injeksione do të shkaktoj një ekuiliber të ri ku të ardhurat
totale (Y), prodhimi total (O), dhe shpenzimet totale (E), përsëri do të barazohen por tani tek një
nivel më të lartë ose më të ultë se ekuilibri origjinal.
Y=O=E
29

http://en.wikibooks.org/wiki/Macroeconomics/Macroeconomic_Equilibrium

31

3

DEKLARIMI I PROBLEMIT
Deri në momentin e paraqitjes së parasë, shkëmbimi i mallrave bëhej në mënyrë të trapës,

që do të thotë shkëmbimi i mallit për mall.30 Mirëpo, që nga momenti i paraqitjes së parasë si
element universal, shkëmbimi i produkteve tani bëhet nëpërmjet shkëmbimeve të tyre në treg ku
paraja është mjet ndërmjetësues. Si është e njohur vlera e mallrave krijohet në procesin e
prodhimit, mirëpo ajo realizohet në procesin e qarkullimit. Me ndarjen shoqërore të punës,
njerëzit nuk prodhojnë produkte të njëjta, por prodhojnë produkte të ndryshme.
Prodhuesi për të plotësuar nevojat e veta me produkte tjera, detyrohet që ato t’i shkëmben
me prodhime tjera. Andaj, prodhuesit e ndonjë malli të caktuar për të ardhur deri te ndonjë mall
tjetër dhe me të të plotësojë nevojat e veta, shkëmben mallin e tij me mallin e tjetrit. I gjithë ky
proces ekonomik kryhet nëpërmjet tregut. Kështu, në treg nga njëra anë na paraqitet oferta,
ndërsa nga ana tjetër na paraqitet kërkesa. Pra, në këtë mënyrë bëhet shkëmbimi i mallrave, dhe
kështu në treg kushtëzohen marrdhëniet e ndërsjellta midis ofertës dhe kërkesës, përkatësisht në
mes shitësit dhe blerësit.
Tregu definohet në mënyra të ndryshme, varësisht se në çfarë pikpamje shikohet. Në
kuptimin e ngushtë të fjalës me treg duhet kuptuar vendin ku ballafaqohet oferta dhe kërkesa.
Ndërsa në kuptim të gjërë të fjalës me treg kuptojmë raportin e caktuar të ofertës dhe kërkesës të
llojeve të ndryshme të mallrave në kohë të caktuar, ku shkëmbimi i të mirave matriale bëhet me
ndërmjetësimin e parasë.
Pra, nga kjo del se raporti i shkëmbimit formohet në treg. Kështu në këtë mënyrë, tregu
nëpër mes shkëmbimit bën metamorfozën e të mirave materiale nga forma mall në formën
vlerësore para.
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METODOLOGJIA
Pasi që tema i përkiste anës përshkruese, përpilimi i kësaj teme bazohet kryesisht në të

dhëna apo burime sekondare. Tema u përpilua duke përdorur shkrimet dhe analizat nga profesorë
dhe analistë me famë botërore nga universite te ndryshme te Shteteve te Bashkuara te Amerikës.
Universiteti i Michiganit si dhe Insituti Massachusetts i Teknologjise studiojnë dhe analizojnë
tregun ne aspektin mikroekonomik dhe atë në aspektin makroekonomik. Librat dhe artikujt të
shkruar dhe botuar nga këto dy univesitete ne SHBA janë përdorur në parashtrimin dhe analizen
e problemit në këtë punim. Gjithashtu, në punimin e temës te diplomës janë përdorur edhe
shkrime e analiza të profesorëve të trojeve shqiptare. Libri “Hyrje në Ekonomi” i Ahmet
Mancellari, Sulo Handeri, Dhori Kule, dhe Stefan Qirici, jep një analizë të thellë të tregut në
pergjithësi si dhe etapat e tregut që nga kohet e lashta e deri ne ditët e sotme. Gjithashtu, punimi i
MSc. Albulena Kastrati, “Kërkesa, Oferta, dhe Ekuilibri i Tregut” analizon detajisht tregun në
aspektin mikroekonomik. Te dhënat nga punimi i MSc. Albulena Kastrati janë shtjelluar në
punimin e kësaj temë të diplomës. Një burim tjetër i përdorur në këtë punim është edhe artikulli i
publikuar i analistit Jon Sharp nga SHBA, “Banka Qendrore dhe Politika Monetare.” Sharp
kujdesshëm parashtron dhe suksesshëm shtjellon problemin makroekonomik. Ai në këtë artikull
analizon tregun ne aspektin makroekonomik duke i suportuar analizat e tij me shkollat apo
ideologjitë ekonomike siq janë Klasiket, Keynesianet, e Monetaristet. Kurse analiza e Monopolit
dhe Oligopolit në këtë punim është bërë duke mbledhur të dhëna nga libri i ekonomistit e Anglez
me ndikim botëror në fushën e ekonomisë, John Richard Hicks. Libri i tij, “Teoria e Monopolit”,
analizon konceptin e monopolit si dhe siperfaqësisht pershkruan konceptin e oligopolit ne
ekonomine e tregut. Gjithashtu, artikulli “Ciklet e Biznesit dhe Rritja Ekonomike” i autorit
Erletshaqe, shtjellon dhe analizon konceptin e recesionit dhe ekspansionit ne shtetet e zhvilluara
duke implikuar dhe suportuar këto koncepte me teoritë e Klasikëve, Kejnsianëve dhe
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deduksionit.
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REZULTATE
Tregu është ai që luan rol të rëndësishëm ne ekonominë e një vendi edhe standardin e

jetës. Tregun mund të defionohet si hapsirë ku takohet shitësi edhe blerësi, ku bëhet shkëmbimi i
ofertës edhe kërkesës në bazë të çmimit. Ekonomitë e vendeve të botës mund të jenë: ekonomi të
tregut, ekonomi të planifikuara, dhe ekonomi të përziera. Në ekonominë e tregut, principet e
ofertës dhe kërkesës vendosin çka të prodhohet, si të prodhohet dhe për kë të prodhohet.
Prodhuesit bëjnë këto vendime bazuar ne rrjedhat e tregut. Ata vendosin se çfarë të konsiderohet
kërkesë e lartë dhe çfarë përfitime mund të nxjerrin nga ai nivel i kërkeses. Shitësit dhe blerësit
bëjne transaksione pa kontroll të forcave të jashtme, si dhe konkurrenca në treg lind natyrshëm.
Ekonomia e planifikuar është e kundërta e ekonomisë së tregut, sepse është ekonomi e
komanduar nga shteti. Nëse analizojmë ekonomitë thellësisht, shohim se nuk ka ekonomi të
tregut te pastërt. Shumica e ekonomive në botë udhëhiqen nga pirncipet e ekonomisë së lirë dhe
normave apo rregullave të qeverisë se vendit.
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DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Në treg dalluam dy kuptime, kuptimi i ngushtë i tregut dhe kuptimi i gjërë i tregut. Me

kuptimin e ngushtë të tregut kuptojmë vendin ku mund të ballafaqohet kërkesa dhe oferta, ose ku
mund të ballafaqohet konsumatori dhe prodhuesi. Kjo njëherit thirret edhe mikroekonomi.
Në aspketin mikroekonomik, perveç tregut ku takohen shitësi dhe blerësi apo oferta dhe
kërkesa, pame edhe tregun monopolistik, konkurrencën monopolistike, dhe tregun oligopolistik.
Në tregun monopolistik konkluduam që konsumatorët nuk perfitojnë, por ofertuesit apo shitësit e
produktit monopol përfitojnë shuma të mëdha parash. Kurse në tregun oligopolistik konkluduam
që kërkesa apo konsumatori përfiton, kurse oferta apo shitësi nuk përfiton në këtë situatë. Në
anën tjetër, me kuptimin e gjërë te tregut kuptojm raportin e caktuar të ofertës agregate dhe
kërkesës agregate të llojeve të ndryshme të mallrave në kohë të caktuar në kushte të konkurencës
së lirë, ku shkëmbimi i mallrave bëhet me ndërmjetsimin e parasë. Kjo njehershit thirret edhe
makroekonomi. Makroekonomia analizon tregun e nje vendin ne aspektin agregat, apo në tërësi.
Makroekonomia analizon investimet e nje vendi, papunesinë, inflacionin, nivelet e cmimeve etj.
Cdo ndryshim në njërin nga këta faktor devijon ekonominë e nje vendi në një ane apo tjetrin,
duke shkaktuar kurben e ofertes dhe kerkeses agregate të shkojnë djathtas apo majtas. Shumë
ideologji dhe teori ne fushën e ekonomisë lindën gjatë dy shekujve te fundit që përshkruajnë
ekonomitë e tregut dhe ato të përziera në situata të ndryshme. Këto shkolla te ekonomisë dhe
teoritë e tyre linden si shkak i depresioneve, recesioneve, apo luhatjeve të ekonomisë në shtetet e
mëdha siq jan SHBA, Angli, dhe posaqërisht në Europën perëndimore. Këto teori ekonomike
edhe sot jan valide, si dhe te aplikushme varësisht nga lloji i luhatjes se ekonomise.
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